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ABSTRAKT

Digjitalizimi është një ndër inovacionet më te mençura , funksionale dhe të dobishme që e
ka shpikur njerëzimi për lehtësimin e jetës tonë duke e involvuar faktorin teknologjik.
Teknologjia po avancohet dhe po prodhohet në botë çdo ditë e më shumë. Me zhvillimin dhe
rritjen e sajë po shtohen edhe metodat e ndryshme për transmetimin dhe konvertimin e
informatave në formate të ndryshme ,që të procedohen në kompjuter. Konvertimi i të dhënave
qofshin ato fotografi, tekste, video apo audio, si të dhëna të proceduara në kompjuter, është
vetë procesi i digjitalizimit. Me anë të këtij konvertimi e bëhet shumë më të lehtë qasjen ,
fjalimin dhe procedimi i tyre.
Për Teknologjitë e reja, është e domosdoshme që të zbatohen së bashku me avancimin e tyre.
Ne këtë rast duhet të avancohet edhe digjitalizimi i të dhënave që ato do të procedojnë.
Në këtë temë është shqyrtuar sfidat e digjitalizimit në media dhe si rast studimi është marrë
shtetin tonë dhe sfidat që Kosova po i ka si shtet me procesin e digjitalizimit.
Çdo kush që ka qenë më shumë se një herë në mediumet të mediave, mund të ketë vërejtur
ndryshimin drastik që ka pësuar kjo industri ndër vite. Transmetimi digjital i adaptuar
shkallë- shkallë ofron shumë më tepër përparësi për media , kur krahasohet me atë të
teknologjisë analoge. Më anë të digjitalizimit përfitojmë fotografitë dhe zërimin më cilësor,
pastaj aplikohet edhe një numër më i madh programesh, si dhe krijohen mundësi për zgjedhje
të programit, lehtësim i përdorimit nga persona me nevoja të veçanta etj.
Është shumë emocionuese, sfiduese dhe mundësi dhënëse transmetuese në rastin e evoluimi
nga sistemi analog në atë digjital. Në këtë temë do të shtjellohen më hollësisht sfidat ,
mundësitë dhe dobësitë e këtij evoluimi.
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FJALORI I TERMAVE

IT – Information Technology;
IoT – Internet of Things;
Analog signal – An analog signal is a continuous signal that contains time-varying
quantities;
Digital – sinjal ose të dhëna të shprehura si një seri shifrash 0 dhe 1, të paraqitura zakonisht
nga vlerat e një sasie fizike siç është tensioni ose polarizimi magnetik;
Media është degë komunikimi ose mjete që përdoren për ruajtjen dhe shpërndarjen
informacionit ose të dhënave;
Multipleksi – (në tekstin e mëtejmë “MUX”) një set i standardizuar i sinjaleve digjitale, i
shprehur në Mbit/s (Mega-bit-për-sekondë), që përmban disa programe televizive dhe/ose të
radios dhe/ose të dhëna të tjera, të cilat transmetohen dhe emetohen në të njëjtën kohë dhe në
mënyrë të gërshetuar;
Teknologji – është mbledhja e teknikave, aftësive, metodave dhe proceseve të përdorura në
prodhimin e mallrave ose shërbimeve ose në përmbushjen e objektivave, siç është hulumtimi
shkencor.
Kodim – Kodi kompjuterik ose kodi i programit është tërësia e udhëzimeve që formojnë një
program kompjuterik që ekzekutohet nga një kompjuter.
DVB-T – Video transmetimi tokësor digjital. Një DVB standard për transmetime të sinjalit
digjital të televizionit mbi rrjetin e transmetuesve tokësorë;
DVB–T2 – gjenerata e re e standardit DVB–T.
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1. HYRJE

Digjitalizimi në përgjithësi përkufizohet si një nderë inovacionet më te mençura , funksionale
dhe të dobishme që e ka shpikur njerëzimi për lehtësimin e jetës tonë duke e involvuar
faktorin teknologjik.
Teknologjia po avancohet dhe po prodhohet në botë çdo ditë e më shumë. Me zhvillimin dhe
rritjen e sajë po shtohen edhe metodat e ndryshme për transmetimin dhe konvertimin e
informatave në formate të ndryshme ,që të procedohen në kompjuter. Konvertimi i të dhënave
qofshin ato fotografi, tekste, video apo audio, si të dhëna të proceduara në kompjuter , është
vetë procesi i digjitalizimit. Me anë të këtij konvertimi e bëhet shumë më të lehtë qasjen ,
fjalimin dhe procedimi i tyre.
Digjitalizimi i mediave përkufizohet si procesi ku sinjalin analog e konvertojmë në atë
digjital, duke përcjellë tre hapat bazë; përzgjedhjen, kuantizimi dhe kodimin. Me anë të
këtyre hapave ne arrimë që ta shndërrojmë sinjalin analog në atë digjital, ku edhe ndodhë
transformimi i digjitalizimit në media.
Roli i mediave në shoqëri është padyshim shumë i madh dhe si i tillë kërkon një trajtim të
posaçëm për analizë. Në fillim te kësaj analize mbi digjitalizimin e mediave do të
përqendrohemi tek digjitalizimi si proces në vete, proces ky i cili ka padyshim rolin e vet në
këtë zinxhir, po ashtu në sfidat, përparësitë dhe mangësitë e këtij sistemi në përgjithësi.
Zhvillimi i pandërprerë në fushën e telekomunikacionit, si dhe numri në rritje i shfrytëzuesve
kanë reflektuar me rritjen e kërkesave për shërbime më funksionale si dhe më efecientë. Krejt
kjo kërkesë do të ishte e pamundur pa proces të digjitalizimit, proces teknologjik ky mjaft i
ndërlikuar të cilin do të mundohem gjatë kësaj analize ta prezantoj në mënyre sa me te
thjeshtë

dhe

modeste.

Qëllimi i këtij punimi është që të kuptojmë sfidat, mundësitë dhe mangësitë e sistemit të
digjitalizimi të mediave, përqendrohet gjithashtu tek mundësitë dhe sfidat që i ka dhe që u
ofron digjitalizimi mediave si proces, sidomos në ditët e sotme ku penetrimi i madh i
internetit ofron shumë shërbime të reja.
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Ky qëllim është arritur përmes metodave hulumtuese , duke u bazuar në pyetjet e hulumtimit
dhe rezultatet e tyre.
Metodat e hulumtimit të përdorura në këtë punim janë metoda të përziera kualitative dhe
kuantitative. Në fund të këtij punimi paraqiten rezultatet të cilat janë ndarë në rezultate
obzervuese, nga literatura dhe nga intervista.
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2. SHQYRTIM

2.1 Digjitalizimi
Digjitalizimi si term përfshin në vete një gamë të gjerë të aplikimit në jetën tonë.
Përkufizimin do ta analizojmë në mënyrë të përgjithësuar dhe jo shumë të detajuar për nga
aspekti teknik.
Sinjalet përkufizohen si ekuivalent i mesazheve dhe kjo është një madhësi fizike (tension,
rrymë, dritë) e cila ndryshon në funksion të kohës.

Figura 1. Llojet e sinjaleve
(Selik,.2012)
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Ne Fig. 1 janë paraqitur 4 forma të sinjaleve:
A. analog - majtas lart.
B. diskret (sinjali i përzgjedhur)-djathtas lart,
C. kuantizuar -majtas poshtë dhe
D. sinjali digjital - djathtas poshtë.
Digjitalizimi është proces ku sinjalin analog e konvertojmë në atë digjital, duke përcjelle tre
hapat bazë ;përzgjedhjen ,kuantizimi dhe kodimi.
Secili nga këto veprime në literaturë sqarohen me veprime matematikore të ndërlikuara por
në rastin tonë do të përdorim mënyrën sa më të thjeshtë të sqarimit.

2.1.1 Përzgjedhja
Përzgjedhja është ilustruar në pjesën lart në Fig.1, ku secila vlerë e impulsit diskret është e
barabartë me vlerën e sinjalit analog ne momentin e njëjta.
Përzgjedhja (matja) e sinjalit analog bëhet me dendësi të ndryshme, sa më e madhe që të jetë
dendësia e matjeve aq më e madhe do të jetë vërtetësia e sinjalit apo e kundërta, sa më i vogël
të jetë numri i matjeve brenda kohës aq më e vogël do jetë vërtetësia e sinjalit te përzgjedhur.
Duhet të kemi kujdes pasi që me rritjen e tepërt të dendësisë së përzgjedhjes mund te jemi
jo ekonomik në bartje te sinjalit. Për këtë arsye, tentohet të bëhet një mesatare e dendësisë së
përzgjedhjes, si shembull , gjatë digjitalizimit të audio-sinjalit për komunikim me telefon
merren 8000 përzgjedhje (matje) brenda një sekonde, derisa për formim të sinjalit me cilësi
të CD na duhen afërsisht 44.000 përzgjedhje në sekondë.
Kuantizimi është ilustruar në pjesën e majtë të poshtme gjithashtu në Fig.1 dhe shërben që të
ndajmë sinjalin e përzgjedhur në pjesë sa më të vogla në mënyrë që gabimet pas digjitalizimit
krahasuar me sinjalin analog të jenë gati neglizhuese (papërfillshme). Hapi përfundimtar
kodimi nuk është i paraqitur në Fig.1.
Ekzistojnë disa lloje të kodimit por ne do të shqyrtojmë vetëm atë më bazikë.
Ky është proces konverton një varg simbolesh në një vragë simbolesh elektrike, të cilat mund
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të barten dhe te njihen nga pranuesi në anën tjetër. Pas përfundimit të procesit të digjitalizimit
si proces i radhës është bartja e simboleve e cila quhet si bartje digjitale. Në këtë proces
rëndësi të posaçme kanë të dhënat mbi numrin e simboleve që mund të barten brenda një
njësiekohore.
Ky problem ka fillua te përsoset nga fundi i shekullit 20 dhe fshehtësia e këtyre veprimeve
mund të shpjegohet si vijon :nëse vlerat binare (0,1) i bartim si dy impulse me forma të
ndryshme atëherë kohe gjatësia e tyre duhet të jetë shumë e shkurtër. Kjo kohe gjatësi e
përkufizon kufizimin e bartjes digjitale.
Bartja e numrit të madh të bitëve është e mundur nëse ata nuk barten një nga një.
Por ata duhet të grupohen dhe grupimi i tyre rezulton me një simbol me kohëzgjatje më të
madhe që përmbajnë në vete më shumë informata dhe është më i përshtatshëm për bartje. I
gjithë ky proces teknologjik mundëson zhvillimin e telekomunikimit e njëkohësisht edhe
internetit, si dhe qasjen e lehtë nga ana e shfrytëzueseve.
Kjo u ofron mediave të jenë të pranishme aty duke ofruar të dhëna të cilat shkëmbehen brenda
internetit si video, audio, tekste etj.
Në këtë rast paraqiten edhe mënyra të reja të komunikimit mes njerëzve si: telefonia mobile,
posta elektronike, forume, rrjete sociale, forma te reja të audio dhe video komunikimeve dhe
e gjithë kjo ka ndikuar drejtpërdrejt ose në mënyrë të tërthorët në inkuadrimin e mediave në
këtë platformë.

2.2 Kuantizimi
Kuantizimi është ilustruar në pjesën e majtë të poshtme ,gjithashtu në Fig.1 dhe shërben që
sinjalin e përzgjedhur ta ndajmë në pjesë sa më të vogla në mënyre që gabimet pas
digjitalizimit krahasuar me sinjalin analog, të jenë gati të neglizhueshme(papërfillshme) .
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2.3 Kodimi dhe bartja digjitale
Hapi përfundimtar kodimi nuk është i paraqitur në Fig.1. Ekzistojnë disa lloje të kodimit,
por në do ti shqyrtojmë vetëm atë më bazik. Ky është proces ku konvertohet në një varg
simbolesh elektrike të cilat mund të barten dhe të njihen nga pranuesi në anën tjetër.
Pas përfundimit të procesit të digjitalizimit si proces i radhës është bartja e simboleve ,e cila
quhet si bartje digjitale. Në bartje digjitale rendësi te posaçme kanë të dhënat për numrin e
simboleve që mund të barten brenda një njësie kohore.
Problem ky proces i cili ka filluar të përsoset nga fundi i shek. 20 dhe konfidencialiteti i
këtyre veprimeve mund të shpjegohet si në vijim; Nëse vlerat binare (0,1) i bartim si dy
impulse me forma të ndryshme, atëherë kohe gjatësia e tyre duhet të jetë shumë e shkurtër.
Kjo kohe gjatësi e përkufizon kufizimin e bartjes digjitale. Bartja e numrit të madh të bitëve
është e mundur nëse ata nuk barten një nga një, sepse ata duhet të grupohen dhe grupimi i
tyre duhet të rezultojë një simbol me kohëzgjatje më të madhe, i cili përmban në vete më
shumë informata dhe është më i përshtatshëm për bartje. I gjithë ky proces teknologjik,
mundëson zhvillimin e telekomunikimit dhe të internetit si dhe qasjen e lehtë nga ana e
shfrytëzueseve.
Mediat duhet të jenë të pranishme duke ofruar të dhëna të cilat shkëmbehen brenda internetit
si video, audio, tekste etj.
Me këtë rast kemi edhe mënyra të reja të komunikimit mes njerëzve si ,telefonitë mobile ,
posta elektronike, forume, rrjete sociale, forma të reja te audio dhe video komunikimeve.
Mënyrat e reja të komunikimit ,kanë ndikuar drejtpërdrejt ose në mënyre të tërthortë në
inkuadrimin e mediave në këtë platformë.
(Gram.A-2016)
2.4 Mundësitë që na ofron digjitalizimi , transformimi i mediave digjitale
Evoluimi i teknologjisë së digjitalizimit ka hapur shumë dyer dhe shumë mundësi në epokën
mediatike të cilat janë klasifikuar në 4 pjesë:
1. Angazhim

6

2. Akses (Qasje)
3. Njohuritë
4. dhe Kanalet.

1. Angazhimi
Më herët ka qenë shumë e vështirë që të predikohet se cilat janë programet, faqet, videot që
i preferon shfrytëzuesi (klienti, lexuesi, shikuesi) jonë. Po ashtu ka qenë e pamundur që të
menaxhohet shikueshmëria (përdorimi). Në ditët e sotme është shumë më e lehtë të zbatohet
kurba ofertë dhe kërkesë me anë të proceseve të reja të cilat na ofron digjitalizimi. Me anë të
angazhimit të shtuar mundësohet përmasimi i strategjisë ofertuese dhe kërkuese, raporti
ofrues-klient, duke bërë testime të ndryshme se çka po dëshirojnë klientët. Në bazë të
angazhimit, mediat zgjedhin edhe përmbajtjen sa më të kënaqshme të ofertës.

2. Aksesi (Qasja)
Botuesit, mediumet kanë pasur qasje vetëm në disa pika themelore në raport me audiencën e
tyre. Me anë të digjitalizimit , qasja është më transparente dhe më e lehtë.

3. Njohuritë
Kompanitë e vjetra mediatike kishin të dhëna të gjëra demografike për të përcjellë lexuesit
/shikuesit e tyre. Nuk dinin shumë për përdoruesit , përpos adresat dhe të ardhurat e
raportuara të familjarëve. Sot mund të mblidhen pasuri të dhënash personale për preferencat
,interesat dhe sjelljet e përdoruesve dhe të përdoret si informacion për të
optimizuar(shumëfishuar) përmbajtën dhe për të personalizuar shpërndarjen.

4. Kanalet
Përdoruesit bashkëveprojnë me përmbajtën në kanale më shumë se kurrë më parë.
Mediat duhet të jenë kudo ku janë përdoruesit e tyre (në shtëpi, në makinë, në kompjuter, në
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aeroplan, etj.). Është shumë e rëndësishme që ti jepet përparësi komunikimit, duke bërë
përdorimin më të mirë të çdo kanali, bazuar në preferencat, sjelljet dhe pritjet e përdoruesve.

2.5 Disavantazhet e digjitalizimit
E drejta e autorit
Mediumet, në ditët e sotme e kanë shumë të vështirë të menaxhojnë të drejtën e autorit.
Kjo vlen sidomos për mediat sociale si gazetat online dhe portalet. Ato kopjojnë çdo ditë të
dhëna të ndryshme duke i paraqitur secila si të tyret. Mediat digjitale kanë mundësi shumë të
lehta të bëjnë kopjime dhe riprodhime të materialeve të kopjuara. Ligji për të drejtat e autorit
po e ka çdo ditë më të vështirë të menaxhojë këtë të drejtë. Shembull: Industria e muzikës.
Në ditë të sotme , edhe një fëmije mundet shumë lehtë ta kopjojë një projekt që nuk është i
tij të ishte si i veti dhe mos të mësojë asgjë.

Siguria e përdoruesit
Është bërë shumë e vështirë që të kemi privatësi, sidomos në kohën e mediave digjitale. Çdo
kush ka qasje në foto dhe video tona dhe mund t’i postojë online kudo. Përdoruesit e
ndryshëm, kërkesë për mbrojtjen e të dhënave të tyre për shërbim , manipulim i të dhënave
të tyre, etj.

Sulmet Terroristë dhe Krime
Terroristët, duke përdorur mediat digjitale, kanë më të lehtë për çasje në publik dhe për,
promovimin e tyre, etj.
Manipulimet e mediave digjitale
Mediat digjitale si fotografitë, audiot dhe videot editohen shumë lehtë ,manipulohen dhe
shpërndahen në botën e mediave. Nuk është gjithmonë e lehtë të bëjmë dallime se çka është
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e vërtetë dhe çka është e pa vërtetë. Për fotografi mund të përdoren programe të ndryshme si
foto shopi ndërsa audiot digjitale mund të dekodohen.
Mund të bëhet shpërndarja e lajmeve të rrejshme, etj.

Varshmëria
Mediat digjitale , krijojnë një lloj varëshmërie për njerëzit , duke humbur kohë në të dhe duke
mos u zhvilluar në aspektet tjera jetësore. Shembull: Netflix (platformë online për filma )
Humb 3-4 orë në vend se të jesh produktiv.
(Harrison.J-2018)

2.6 Si ndikon transformimi digjital në industrinë e Medias
Duke i pare dobësitë dhe mundësitë e procesit të digjitalizimit në media , mund të themi që
ky fenomen i transformimit digjital ndikon në mënyrë shumë pozitive në punën dhe
realizimin e punës së mediave. Edhe pse ka shume sfida ,testet e shumta ,trajnimi stafit teknik
, rrjedhja e saktë e informacionit , makineri sa më adekuate, bënë që ky proces i transformimit
digjitalë bënë që të hymë në një epokë të re digjitale.

2.7 Sfidat e digjitalizimit

Trajnimet
Me ndryshimet sfiduese nga kanalet analoge në kanale digjitale , vërehet dukshëm mungesa
e programeve të trajnimit të stafit teknik ,si dhe ndërtimi i një sistemi të edukimit për
përdorimin e shëndoshë të teknologjisë në komunitetin e mediave. Për këtë është nevoja e
përdorimit e softwareve dhe teknologjisë së pirateruar siç janë edhe problemet që sjellin
fenomenet e këtilla si dhe nevoja për staf teknik të specializuar për çështjet e teknologjisë ,
inicimi i programeve për popullatën ne lidhje me risitë teknologjike dhe ruajtja e të drejtave
të autorit në epokën digjitale.
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Mungesa e Makinave teknologjike përkatëse
Edhe pse procesi i digjitalizimit të mediave si proces e , zvogëlon koston për programe,
makineritë përkatëse për ta përcjellë realizuar procesin e digjitalizimit kanë kosto shumë të
lartë dhe kërkojnë mirëmbajtje të veçantë.
Në anën tjetër stafi teknik që mirëmban makineritë duhet të ketë pagë shumë më të mirë.

Rrjedhja e informacionit
Digjitalizimi ka përshpejtuar rrjedhjen e informacioneve. Me ndihmën e rrjeteve sociale,
shpërndarja e lajmeve, si çdo gjë tjetër është bërë më e lehtë në masë të madhe. Një ndërë
sfidat me të cilat po përballen agjencitë është e drejta e autorit dhe përshtatja në trendet e
reja.
Duhet gjetur forma të reja për të arritur deri te njerëzit të cilët do t’i konsumojnë përmbajtjet
e tyre. Mediat, në anën tjetër, ende shfrytëzojnë shërbimet e agjencive për grumbullimin e
përditshëm të informacioneve aktuale.
Rrjedhja e informacionit nga mediume të ndryshme, në forma të ndryshme është bërë
sfiduese në mes të shpërndarjes (dhënies të informative) te personi dytë. Shembull interneti
shpejtë, portalet janë konkurrencë për televizionet. Në përgjithësi zhvillimi i digjitalizimit si
proces në tregun e mediave ka mungesë të vazhdueshme të studimeve kërkimore publike të
besueshme dhe sistematike. Shembull, jo çdo lajm që ne lexojmë në internet është i vërtetë.
(Balis.J-2018)

Rrjetet Sociale
Revolucioni teknologjik ka ndikuar shumë në shpërndarjen e informacionit, duke i rritur
autonominë dhe vendosur në plan të parë lexuesin. Lexuesi është i lirë të zgjedhë kur dhe si
të dojë të lexojë.
Nga ana tjetër , kjo e demokratizon shpërndarjen e informacionit , duke qenë së cdo kush
mund të jetë në të njëjtën kohë jo vetëm lexues apo ndjekës , por edhe krijues apo raportues
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i informacionit. Revolucioni apo transformimi i medias se printuar (gazetave) në media
online , ka bërë që kjo, e dyta ta humbas gradualisht rolin e sajë. Lexuesit abonohen , bëjnë
pagesa paraprake për media Online. (Rückriem, Ang-Stein ,Erdmann.2011).

Marketingu Digjital
Evoluimi , transformimi nga marketingu klasik në marketing digjital ka bërë që kjo fushë të
pësojë ndryshime për të mirë. Duke e ditur që mediat janë kanalet e komunikimit nëpërmjet
të cilave marrim lajme, të dhëna, promocione, etj.
Ofertuesi dëshiron që të tërheqë vëmendjen mediatike duke orientuar ofertën kah përmbajtja
e nevojave të përcaktuara të përdoruesit – blerësit, në mënyrë që të realizohen dhe sigurohen
të ardhurat e bartësit të ofertës. Marketingu digjital , është shumë efektiv dhe shumë i paguar.
Mundësi shumë e mirë dhe efecientë që të arrihet shumë shpejtë tek pala 3-të (klienti), me
anë të digjitalizimit. Ofruesi më ç’rast, ka qasje dhe reklamon produktin e tij në çfarëdo kohe
që dëshiron dhe si dëshiron, dhe cakun e klientëve e zgjedhë shumë lehtë.
Ajo që vlen të themi në këtë epokë, është se vetëm tani industria mund të quhet një treg i
vërtetë komunikimi, pasi më parë mesazhet shpërndaheshin në mënyrë të njëanshme nga
korporatat në format tradicionale, por pala tjetër nuk kishte zë në kapitull ose kishte shumë
pak. Përfshirja e konsumatorit tani është tepër e fortë dhe jo vetëm në momentin e
shpërndarjes së mesazhit apo gjatë reklamave, por në çdo moment, gjë që e rrit përgjegjësinë
e shpërndarësit të mesazhit ndaj tyre.
Luftat për t’u përshtatur në këtë epokë, kanë bërë që shumë agjenci të kufizohen në punën e
tyre, pasi jo të gjitha agjencitë e marketingut janë të afta të përshtatin potencialet e reja. Në
treg fiton ai që përshtatet dhe sjell zgjidhje cilësore optimale dhe afatgjatë, më shpejtë.
Kompanitë e marketingut, të cilat e kanë të vështirë që të përshtaten me trendin e ri të medias
ne marketingun digjital, janë shumë më poshtë në treg duke u krahasuar me kompanitë që
kanë qenë një hap me kohën më këtë epokë digjitale. Të gjitha këto ndryshime në teknologji,
në sjelljen e konsumatorit, të biznesit, në kulturën e komunikimit në tërësi, kanë sjellë
komplikime në industrinë e reklamave. (Khorev, 2019; Damian, Jones ,2009).
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2.8 Mbrojtja e të drejtave të njeriut në epokën e mediave digjitale
Duke e ditur që jetojmë në një kohë demokratike dhe çdo kush ka të drejte që ta shpreh
mendimin e tij, duhet të kemi kujdes se a jemi në rregull me ligjin e të drejtave njerëzore kur
është fjala për shpërndarjen e një informacioni , lajmi, për një person të caktuar në media.
Siç është shqyrtuar edhe më herët , mënyra për të përcjellë deri te caku një lajm apo një
informatë tash është shumë më e lehtë dhe më e shpejtë. Në regjimet demokratike, të drejtat
e njeriut mbahen dhe mbrohen më tej nga kuadri ligjor kombëtar. Këto të drejta përfshijnë,
ndër të tjera, të drejtën për jetën, arsimin, privatësinë, lirinë e tubimit dhe shoqërimit, si dhe
lirinë e shprehjes. Ne nuk jetojmë më në epokën analoge, në të cilën të drejtat tona mbrohen
nga kuadri ligjor kombëtar. Në atë epokë, ne e dinim se nëse të tjerët, duke përfshirë edhe
shtetin, shkelin të drejtat tona ne do të fitonim ligjin, sepse privatësia jonë ishte e mbrojtur
me ligji.
Epoka e sotme është digjitale dhe jo analoge, aktivitetet tona , coftë ato të përditshme e deri
tek puna janë digjitalizuar. Në epokën e re, ne jemi duke u shndërruar në E-qytetarë, ku të
drejtat tona nuk mbrohen nga ligji, të dhënat tona nuk janë më personale dhe liria e shprehjes
nuk është domosdoshmërisht e respektuar në internet.
Të drejtat digjitale janë të drejtat e individëve për sa i përket qasjes në kompjuter dhe
aftësisë për të përdorur, krijuar dhe publikuar në mediat digjitale. Të drejtat digjitale mund
t'i referohen edhe lejeve të lejuara për përdorimin e drejtë të materialeve digjitale të
mbrojtura me të drejtë autori. Të drejtat digjitale janë shtrirja e të drejtave të njeriut, si: liria
e shprehjes dhe e drejta për privatësi. Shkalla në të cilën të drejtat digjitale janë të njohura
varion nga vendi në vend, por qasja në internet është një e drejtë e njohur në disa vende.
Shtetet demokratike , kryesisht të bashkësisë transatlantike , kanë marrë masa për të mbrojtur
dhe mundësuar të drejtat e njeriut në internet .Megjithatë, në lidhje me universitetin e të

drejtave njerëzore nuk ka ende ndonjë ligj konkret. ( Hutt, 2015).
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2.9 Raste studimi
2.9.1 Digjitalizimi dhe televizionet kosovare
Duke u bazuar në pyetjen hulumtuese është zhvilluar një anketë ne Koha Vision, Radio
Televizionin 21, KPM dhe KTTNN, ku janë marrë këto të dhëna bazuar në fakte.
Institucionet tjera nuk kanë qenë bashkëpunuese lidhur me anketën, por nga hulumtimet e
zhvilluar në KTTN.LLC dhe në bazë të Komisionit te pavarur të mediave, është kuptuar që
në procesin e digjitalizimit janë përfshirë vetëm KTV, Radio Televizioni 21 dhe RTK, ku për
KTV dhe 21 janë ndarë dy kanale , nderës RTK-së si radiotelevizion tokësor i është ofruar
MUX me automatizëm , edhe pse shtetet e EU-së në vitin 2012 kanë vënë në target datën për
afatin e fundit të digjitalizimin në media ne Ballkan.
Shumica e shteteve e kanë përfunduar procesin, ndërsa disa të tjera po presin afatin final për
përfundim.
Kosova ka qenë jashtë Konventës së Gjenevës për shkak të çështjeve politike , ku i është
dhënë përparësi shtetit serb , që të filloi të përdorë DVB-T , si pasojë e shtrirjes së madhe.
Përderisa Kosova është ballafaquar me sfida për shkaqe politike për digjitalizim , vendet e
rajonit kanë bërë përparim në këtë aspekt. Shqipëria në vitin 2002 me Digitalb , Maqedonia
Veriore 2009-2012, Serbia 2012, Mali zi 2012 si dhe Bosnja dhe Hercegovina 2012.
Kosova për shkaqe legale është bllokuar që t’i shfrytëzoj burimet natyrale, përderisa
menaxhmenti i spektrit të frekuencave arbitrare është caktuar nga Serbia. Frekuencat e
Kosovës i janë dhënë Serbisë.

2.9.1.1 Trendët dhe rekomandimet
Kalimi digjital dhe ndarja digjitale janë koncepte të lidhura. Kalimi digjital ndodh kur nga
televizioni analog , transmetimi i sinjaleve konvertohet dhe zëvendësohet nga një televizion
digjital.
Sinjalet digjitale nuk janë domosdoshmërisht më të mira se sinjalet analoge për incizim ose
transmetim në termat e përgjigjes së frekuencës ,signal to noise ose , ratio apo rangim
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dinamik.
Transmetimi digjital kërkon më pak hapësirë se sa nevojitet për sistemin analog të
transmetimit. Në Kosovë, përpos portaleve dhe disa kanaleve HD , nuk është bërë ende
ndonjë përparim në fushën e digjitalizimit. Radio televizioni 21 dhe KTV , kanë blerë pajisjet
dhe e kanë trajnuar komplet stafin për evoluimin e ri , mirëpo Komisioni i pavarur i mediave
ju ka ndaluar punën duke mos i lejuar që të zhvillohen në këtë aspekt. Sipas Komisionit të
pavarur të mediave , në vitin 2015 është bërë dorëzimi i strategjisë së kalimit digjital në media
për Qeverinë e Kosovës në bashkëpunim me të gjitha institucionet dhe palët relevante.
Mirëpo ende nuk është hartuar ndonjë ndarje e buxhetit nga Kuvendi për këtë aspekt.
Bazuar në KPM-së , sistemi i transmetimit digjital tokësor është i bazuar në Ndarjen
Ortogonale të Multipleksit të Frekuencave (OFDM), duke përdorur një numër të madh të
bartësve në kanalin e njëjtë të frekuencës. Prandaj, kanali përdoret me më shumë efikasitet
për të arritur kapacitetin në maksimum prej 31.67 Mbit/s, i cili mund të akomodojë deri në
10 kanale standarde televizive, të kompresuara në formatin MPEG-4. Në rast të përdorimit
të DVB-T2/MPEG-4, kapaciteti është rritur në 50,59 Mbit/s, e cila korrespondon me 14-18
kanale standarde televizive. Në rrjetin digjital kanalet televizive ndajnë frekuencën e njëjtë,
përderisa, në sistemin analog çdo kanal televiziv ka kanalin e vet të frekuencës. Me aplikimin
e rrjetit me frekuencë të njëjtë (Single Frequency Network - SFN), të gjithë transmetuesit në
rrjet ndajnë të njëjtën frekuencë, përderisa në analog, çdo transmetues televiziv në rrjet përdor
frekuenca të ndryshme. Duke përdorur sistemin digjital tokësor DVB-T2, bëhet përmirësim
substancial i shfrytëzimit të spektrit frekuencor. Përhapja e sinjalit OFDM është shumë më e
efektshme në krahasim me atë analog. Sinjali digjital, për nga natyra e përhapjes, dallon nga
ai analog dhe si rezultat ka zvogëlimin e dukshëm të ndërhyrjeve (interferencave). Përveç
kësaj, sinjalet nga më shumë transmetues që përdorin frekuencën e njëjtë në rrjetin SFN ,do
të rrisin efikasitetin e shfrytëzimit të frekuencës. Në transmetimin digjital, fotografia
televizive do të jetë pa të ashtuquajturat efektet e "hijeve" dhe "puplave" që janë tipike në
transmetimin analog. Shërbimet digjitale si ndarja e të dhënave ende janë të pa përdorshme
në rrjetin transmetimit digjital kosovar. Më 17 qershor të vitit 2015 Konventa e Gjenevës ka
përfunduar nga Mbrojtja e ITU, dhe për këtë aspekt KPM ka përgatitur një plan tjetër
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strategjik për shtrirjen digjitale në Republikën e Kosovës, të cilin e ka dorëzuar në Kuvend
në vitin 2017 (Komisioni për Mediat e Pavarura-2015).

2.9.2 Multiplekset DVB-T2
Termi Multiples DVB-T2 është shkurtim për Digital Video Generation Broad Casting second
Trestrial, është shtrirja standarde televizive DVB-T, lëshuar nga DVB për transmetim të
transmetuesit për transmetim digjital tokësor. “Operatori i multipleksit” si ofrues i shërbimit,
licencohet për të instaluar dhe operuar me multipleksin digjital tokësor televiziv. Operatori i
multipleksit, si ofrues i shërbimit, është i licencuar nga KPM-ja që të mundësojë dhe të
operojë me procedimin e sinjaleve audiovizuale për transmetim digjital tokësor. Sinjali i
prodhuar nga ofruesi i përmbajtjes paraqet një burim sinjali digjital në hyrje të multipleksit.
Multipleksi i pranon përmbajtjet programore audiovizuale në formë digjitale dhe e
shumëfishon (mikson në multipleks) me burimet e tjera të sinjaleve, në mënyrë që të krijohet
sinjali digjital i shumëfishuar (i multipleksuar).

2.9.3 Procesi i digjitalizimit në Kosovë (2017)
Plani frekuencor për transmetim televiziv tokësor digjital është miratuar në Konferencën e
Gjenevës në vitin 2006.Në këtë konventë Kosova është lënë jashtë për shkaqe politike dhe
sinjalet DVB-T i janë dhënë shtetit të Serbisë.
Kjo konventë ka qenë në mbrojtje të transmetimit digjital ITU deri më 17 qershor të vitit
2015.
Sipas KPM , rrjetet analoge televiziv tokësor duhet të kalojnë në teknologjinë digjitale,
përmes së cilës do të ndryshojë edhe mënyra sipas së cilës shikuesit i pranojnë shërbimet
mediale audio-vizualë në të ardhmen. Nga rezultatet e Marrëveshjes RRC-06 territorit të
Republikës së Kosovës i janë caktuar vetëm 8 kanale (Multipleks/MUX) dhe 2 pika
transmetimi, duke e lënë pothuajse gjysmën e territorit të Republikës së Kosovës jashtë
mbulimit me sinjal televiziv tokësor digjital. Plani i vitit 2006 është modifikuar për të siguruar
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mbulim të plotë për gjithë territorin e Republikës së Kosovës dhe është parashtruar si i tillë
në Strategjinë për kalim në transmetim digjital nga KPM në vitin 2017.
Kosova nuk është ende anëtare e ITU-së , për këtë arsye është kërkuar nga Qeveria e
Republikës së Kosovës , që të negociojë me Unionin Ndërkombëtar te Telekomunikimit , që
edhe shtetit tonë t’i lejohet shtrirja komplete territoriale në digjitalizim dhe të koordinohet
me vendet fqinje për transmetim digjital tokësor televiziv në nivel regjional. Në procesin e
kalimit në transmetim digjital duhet të jenë të përfshirë shumë palë si: qeveria me
institucionet e saj përbërëse, rregullatori i mediave, ofruesit e shërbimeve audio-vizuale, si
dhe qytetarët me qëllim të realizimit të suksesshëm të kësaj strategjie kombëtare.

2.9.3.1 Përfitimet e transmetimit digjital për Republikën e Kosovës
Digjitalizimi i mediave është mënyra që sigurohen cilësi më të mirë dhe më efikase të
transmetimit të televizionit, të radios, të multimedial dhe të përmbajtjeve të tjera me vlerë të
madhe për përdoruesit.
Përmasimi i përhapjes së sinjalit , sinjalet e digjitalizuara, janë shumë më efektive krahasuar
me digjitalet analoge duke mos i lejuar interferencat (pengesat) që ta ndërpresin
transmetimin. Kështu kemi fotografi televizive më të qarta pa efektin e hijezimit , po ashtu
edhe shtim të kanaleve televizive , ku sistemi DVB-T lejon që të krijohet një gamë prej 80
programeve , ndërsa DVB-2 16 kanale me gjithsej 128 programe televizive. Kjo sipas
matjeve është me vlerë 10 herë më të madhe se sa në transmetim analog , si dhe me cilësi më
të lartë, kosto më të ulët të transmetimit. Edhe pse pajisjet digjitale kushtojnë më shtrenjtë se
ato analoge, çmimi për kanal televiziv është më i ulët se sa e ato analoge. Këtu kemi
përkufizim më të lartë i fotografisë televizive, si dhe shërbime të reja si ndarje e të dhënave
etj.

2.9.4 Multipleksët në kanalin 45 dhe 58
Sipas Strategjisë të vitit 2017 të KPM-së , Ligji për Digjitalizimin e Transmetimeve
radiodifuzive, i miratuar nga Kuvendi ka përcaktuar që kalimi në transmetim digjital do të
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bëhet me lejimin e dy kanaleve, kanalit 46 dhe kanalit 58, të cilët do të jepen me tender
publik. Fituesi i kësaj gare (fituesi i të drejtës për shfrytëzim me koncesion të kanalit 46 dhe
kanalit 58), përveç kushteve të tjera duhet t’i plotësojë edhe kërkesat e veçanta dhe të
përgjithshme të cilat do t’i përcaktojë KPM-ja në dokumentet tenderuese. Gjatë periudhës
tranzitore në këto kanale do të aplikohet parimi “must carry” (bartje e detyrueshme) për
televizionet me mbulueshmëri nacionale tokësore, të cilat janë tashmë të licencuara nga
KPM-ja për transmetim tokësor analog (kanalet e transmetuesit publik RTK pa afat, kurse
për kanalet e televizioneve komerciale nacionale RTV21 dhe KTV është përcaktuar që të
kenë statusin e bartjes së detyrueshme deri në afatin e skadimit të licencës për transmetim
analog). Mirëpo, bazuar në anketën dhe hulumtimin që e është zhvilluar me KPM dhe këto
dy televizione. Radio Televizionit 21 dhe KTV-së nuk është bërë ende asgjë nga Qeveria
për këtë proces , dhe janë ende në pritje për gjithëpërfshirës totale të territorit të Kosovës në
procesin e digjitalizimit. Po ashtu , KTV, 21 dhe RTK kanë bërë blerjen e të gjitha pajisjeve
të nevojshme për ofrimin e shërbimit digjital , ku në 2010 ka qenë faza parë testuese , mirëpo
janë ndaluar nga KPM pa ndonjë arsye konkrete. Në anketën e drejtuar KPM , nuk është
marrë ndonjë përgjigje për këtë ndalesë (Komisioni për Mediat e Pavarura, 2015).

2.9.4.1 Rasti i studimit KTV
Në takimin e mbajtur me z.Besar Spahija nga Koha Visioni (KTV), është kuptuar se
lidhur me procesin e digjitalizimit të televizionit, në këtë rast të KTV-së, ato ndahen në dy
procese:
Digjitalizimi i brendshëm i infrastrukturës së televizionit, respektivisht transformimi dhe
kalimi nga teknologjia analoge në atë digjitale, duke përfshire të gjithë sektorët nga
produksioni, dhoma e regjisë dhe distribuimi i sinjalit në të gjitha platformat transmetuese,
si: tokësore, satelitore dhe kabllore.
Projekti i digjitalizimit të brendshëm të KTV-ës është ndër projektet e para të kohës, që ka
ndodhur në industrinë televizive të Kosovës, duke përfshire implementimin e teknologjisë
më të avancuar të standardit High Definition dhe jo vetëm atë.
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Për ta vënë në funksion dhe përdorur një sistem te tillë, stafi teknik përgjegjës ka kryer
trajnimet e nevojshme për të gjitha pajisjet respektive. Trajnimet janë mbajtur në selinë e
KTV-së, si dhe jashtë vendit nga teknikët përfaqësues të kompanive që i kanë ofruar pajisjet.
Ky investim ka pasur ndikim të jashtëzakonshëm tek shikuesit, për shkak të përmirësimit të
jashtëzakonshëm të cilësisë së sinjalit televiziv, duke ndikuar më gjerë në rritjen e
popullaritetit të kanalit të KTV-së.
Projekti i digjitalizimit të transmetimit tokësor, respektivisht kalimi nga sinjali tokësor analog
në sinjal digjital, në Kosovë fillimet e tij i ka që nga viti 2010, kur në atë kohë me inicimin e
autoritetit përgjegjës "Komisionit të Pavarur për Media” ishin krijuar grupet punuese për
hartimin e strategjisë për kalim në transmetim digjital.
KTV ka pasur një rol krucial me përfaqësuesit e saj si pjesëmarrës në të gjitha grupet punuese
si ato për çështje ligjore, programore, ekonomike dhe grupi punues për çështje teknike.
Z.Spahiju ka qenë përfaqësues i KTV-së për grupin teknik bashkë me kolegët e televizioneve
të tjera përkatëse si dhe me përfaqësuesit teknikë të KTTN, KPM dhe të institucioneve tjera.
Si grup teknik kanë punuar intensivisht për dy vjet në përgatitjen e pjesës teknike të draft
strategjisë, dhe pas përfundimit, strategjia është dorëzuar tek autoriteti përgjegjës KPM, duke
kaluar në fazat e mëtutjeshme të aprovimit, deri tek kalimi i ligjit për digjitalizim në
Kuvendin e Kosovës.
Për arsye te ndryshme procesi i digjitalizimit ka stagnuar, dhe që nga ajo kohe nuk ka pasur
progres konkret nga ana e autoritetit.
Duke e parë këtë ngecje në proces në nivel kombëtar, KTV së bashku me TV21 dhe RTK në
vitin 2013 kanë marrë iniciativën që të fillojnë me investime në përgatitje te teknologjisë për
kalim të sinjalit të tyre analog tokësor ne digjital, duke i shfrytëzuar frekuencat e veta
respektive.
KTV ka bërë atë vit blerjen e të gjitha pajisjeve të nevojshme për fazën e parë të projektit,
duke përfshirë pajisjet për pranim dhe dërgim të sinjalit “Headend” deri tek infrastruktura e
rrjetës që përfshinë pajisjet për transport dhe transmetuesit.
Të gjitha këto investime janë bërë me financim vetanak nga ana e KTV-së.
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Faza e parë ka qenë fazë testuese, me qëllim kryesor fillimin e informimit dhe sensibilizimit
të popullatës për rëndësinë dhe përparësitë që i ka kalimi i sinjalit analog në digjital, ku
funksionalizimi i tij ka mundësuar që shikuesit ta pranojnë sinjalin tokësor televiziv me
një cilësi të lartë të figurës dhe të zërit, po ashtu duke mundësuar transmetimin e më shumë
kanaleve brenda një frekuence, konkretisht transmetimin e disa kanaleve brenda frekuencës
së KTV-së, dhe shumë përparësi të tjera për shikuesin në aspektin e përmbajtjes.
Meqenëse në atë kohë pothuajse te gjitha vendet e BE-se, si dhe ato të Ballkanit, kishin
përfunduar implementimin e projektit të digjitalizimit, po ashtu KTV si palë e interesit duhej
te bënte hapat e parë në kontribut të këtij projekti obligativ dhe me rëndësi për vendin.
Pas një periudhe kohore shumë të suksesshme të fazës testuese, KPM ka urdhëruar
ndërprerjen e transmetimit të sinjalit tokësor digjital për të gjitha televizionet të përfshira në
këtë proces, dhe aktualisht transmetuesit digjital dhe pajisjet përcjellëse janë jashtë
funksionit, duke e pamundësuar vazhdimin e mbulueshmërisë me sinjal digjital për shikuesit.
Mund të themi që ajo fazë testuese ka pasur një rezultat pozitiv të jashtëzakonshëm për
publikun, duke mundësuar qe në shumë rajone të vendit, ku nuk ka pasur ende
mbëlueshmëri me sinjali televiziv nëpërmjet operatorëve kabllor, të bëhet mbulimi me sinjal
tokësor digjital, me cilësi të jashtëzakonshme të sinjalit dhe pa pagesë.
Ky projekt është me rëndësi të madhe strategjike për vendin, për shkak se frekuencat janë
pasuri dhe aset shtetëror dhe duhet të shfrytëzohen sit ë tilla, në mënyrë që të mos rrezikohet
dhe statusi i këtyre frekuencave te alokuara nga ITU për shtetin e Kosovës, duke pasur
parasysh koordinimin me shtetet fqinje që nevojitet për përdorimin e tyre.
(Komisioni për Mediat e Pavarura -2017)

Mediat digjitale në botë dhe impakti në jetën tonë sociale/personale
Duke e ditur që epoka jonë , është fillimi i një epoke të re digjitale , dhe çdo ditë po prodhohen
makineri të reja të mençura për ta mbështetur/përcjellë këtë trend digjital ,po shohim se çdo
ditë po rritet edhe nevoja për përdorimin e tyre, pasi që kjo temë ka të bëjë me media dhe

19

transformimin e mediave në digjitalizim, është ndarë në dy kategori, ndikimet e mediave të
digjitalizuar : në ndikimin pozitiv që ka media digjitale në jetën tonë sociale/personale dhe
në ndikimin negativ. E vërteta është që ka po aç ndikime pozitive sa ka edhe negative , mirëpo
thelbi është që përdorimi i tyre të jetë për një qëllim sa më të dobishëm, duke i shfrytëzuar
mundësitë që na japin mediat digjitale dhe duke duke i anashkaluar rreziqet që i ofron.
Sipas Forumit Botëror ekonomik ,janë anketuar 5,000 persona nga vendet e ndryshme për të
parë
impaktin

që

mediat

digjitale

kanë

në

jetën

e

tyre

personale.

Ata janë anketuar, duke pasur mundësi për përgjigje më mirë, apo më keq (World Economic
Forum, 2015).

Figura 2. Impakti i mediave në jetë e njerzëve

Figura 3. Impakti i mediave në jetë e njerëzve
(World Economic Forum, 2015)
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Ndikimi pozitiv që mediat digjitale kanë në jetën tonë sociale/personale
Sipas anketës së realizuar nga Forumi Ekonomik Botëror , ndikimi më pozitiv në mediat
digjitalë është parë në sferën e punës. Nga përgjigjet e të anketuarve janë vërejtur përqindje
të larta të ndikimit pozitiv në sferën e punës, ku mediat digjitale kishin mundësuar që të
kryhet puna sa më mirë , të kenë komunikim sa më të mirë mes veti, si dhe të krijojnë
marrëdhënie sa më të mira me kolegët. Po ashtu teknologjitë e reja digjitale u kishin
mundësuar që të punojnë jashtë kufijve të tyre ,si dhe mundësi punësimi për punëtorët nga
distanca.
Punëtoret nga distanca të jenë sa më të informuar për punën apo vendin jashtë kufijve ,të
kenë burim më të shpejtë të informacionit, si dhe punë më efecientë.
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Figura 4. Efektet pozitive dhe negative të mediave digjitale në botë
(World Economic Forum -2015)
Ndikimi negativ i mediave digjitale në jetën tonë sociale/personale?
Duke i ditur mangësitë dhe sfidat e procesit të digjitalizimit , dhe si këto mangësi i afektojnë
negativisht jetën tonë sociale/ personale, këto mangësi janë ndarë në disa kategori, siç janë
përmendur edhe tek kapitulli i mangësive dhe i sfidave:
1) E drejta e autorit : Burimi i informatës mund të shpërndahet dhe të kopjohet pa të
drejtën e autorit , shumë më lehtë dhe shumë më shpejtë. Kalimi nga sistemi analog
në atë digjital është bërë problem edhe për ligjin e të drejtave të autorit, kjo për shkak
se mediat digjitale po janë të menaxhuara shumë vështirë në këtë aspekt.
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2) Varshmëria ndaj tyre : Sot e kemi më lehtë që ti qasemi një lajmi apo ndonjë
kurioziteti personal, për shkak të shpërndarjes së shpejtë të informacionit, falë
mediave digjitale. Ky fenomen ka krijuar një lloj varshmërine për shumë njerëz , duke
i marrë të dhënat e përpunuara në mënyrë të gatshme dhe pa i hulumtuar. Ky pasivitet
, përpos që ndikon në shëndetin sociale mental, ndikon po ashtu edhe në shëndetin
fizik.
3) Shëndeti mental : Digjitalizimi i mediave me krijim e varshmërisë për shkak të

shërbimit të shpejtë të informatave të nevojshme , ka krijuar edhe një debat global
lidhur me shëndetin mental. Sipas psikologëve, mediat digjitale kanë rritur nevojën e
njerëzve për t’i vizituar psikologët.
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3. DEKLARIMI I PROBLEMIT

Edhe pse digjitalizimi është proces shumë i rëndësishëm për mediat dhe shtetin, Kosova si
një shtet i ri, është ende duke u ndërtuar dhe formuar në të gjitha aspektet. Ngecja e procesit
të digjitalizimit është humbje e madhe për ne, ngase frekuencat janë aset , pasuri shtetërore,
të cilat ne si shtet nuk jemi duke i përdorur.
Aspektet e problemeve politike që Republika e Kosovës i ka hasur edhe gjatë Konventës se
Gjenevës ’06 , ku DVB-T i kanë kaluar në të drejtë të shtetit fqinjë, kanë qenë ngecjet
parësore në këtë proces. Me shpresë që qeveria do të negociojë me ITU , presim që në
pranimin e Kosovës në këtë Union të ndodhë gjithë përfshirja e territoreve të shtetit tonë në
epokën digjitale.
Problemi i identifikuar është adresuar përmes disa pyetjeve hulumtuese.
Pyetjet hulumtuese
Duke e ditur rëndësinë thelbësore të pyetjeve hulumtuese në një punim shkencorë janë
parashtruar disa pyetje që të jetë sa më i qartë procesi i digjitalizimit në tërësi, sfidat e këtij
procesit , mangësitë dhe përparësitë. Pyetjet hulumtuese që i janë parashtruar për këtë
hulumtim janë :
1. Çka është procesi i digjitalizimit të mediave dhe si realizohet?
2. Çfarë është transmetimi digjital?
3. Cilat janë përparësitë dhe mangësitë e tij ?
4. Çfarë sfida has ky proces?
5. Si e atakon jetën tonë sociale/personale procesi i digjitalizimit të mediave?
Pasi janë marrë të dhënat për pyetjet e lartshënuara dhe është kuptuar procesi i digjitalizimit
të mediave në tërësi, kemi zhvilluar një rast të studimit në vendin tonë në, Republikën e
Kosovës, duke e ditur që ky proces në mediat kosovare është ende në fillime e tij. Hulumtimin
për rastin e studimit e kemi bazuar në këto pyetje ;
1. Si qëndron procesi i digjitalizimit në mediat kosovare?
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2. Çfarë trende dhe rekomandime ndjekin?
3. Kush i menaxhon frekuencat e shtetit të Kosovës?
4. Çfarë janë multipleksët dhe a ka televizione të licencuara për to.
5. Çfarë ka ndërmarrë Komisioni i Mediave të pa Varura për këtë proces?
6. Çfarë sfida po hasë shteti i Kosovës për ta realizuar këtë proces?
7. Çfarë ndodhi në Konventën e Gjenevës dhe pse Kosova mbeti jashtë saje?
8. Çfarë përfiton shteti i Kosovës nëse arrin të ketë shtrirje totale të digjitalizimit?
Duke u bazuar në pyetjet hulumtuese të fillimit të punimit ,është arritur që të kuptohet procesi
i digjitalizimit në thelb.
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4. METODOLOGJIA

Metoda e hulumtimit është kryesisht e karakterit kualitativ dhe pjesërisht kuantitativ. Duke e
ditur që procesi i digjitalizimit është proces i një evoluimi global digjital , për këtë hulumtim
bazohemi në mbledhje të të dhënave nga interneti , nga artikujt të ndryshëm studimorë si dhe
nga anketat dhe takimet e mbajtura me personat kompetentë në këtë lëmi. Intervistat e
realizuara me stafin teknik të KTTN LLC , KPM , RTV 21 dhe KTV ,kanë ndihmuar që të
jemi sa më afër objektit të hulumtimit dhe burimin e të dhënës ta kem direkt nga personat
kompetentë në këtë aspekt. Intervistat kanë qenë të pa strukturuara me pyetje dhe përgjigje
të hapura.
Përmes intervistës së pa strukturuar , është krijuar mundësia të mbledh të dhënat primare, të
cilat kanë shërbyer për këtë hulumtim të temës Bachelor.
Intervistat janë realizuar me gjashtë drejtues dhe teknik të institucioneve mediale dhe teknike
të

Kosovës.

Analizën e të dhënave është bërë duke i krahasuar të dhënat e mbledhura nga anketat dhe
internetit , më të dhënat e mbledhura nga KTTN-LLC për procesin e digjitalizimit në Kosovë
dhe KPM. Gjatë kësaj analize , janë vërtetuar që të dhënat e mbledhura , janë të dhëna të
sakta dhe mund t’i përdorë në këtë punim.
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5. REZULTATET
Pyetja hulumtuese
Duke e ditur rëndësinë thelbësore të pyetjeve hulumtuese në një punim shkencorë , janë
parashtruar disa pyetje që ta kemi sa më të qartë procesin e digjitalizimit në tërësi, sfidat e
këtij procesit, mangësitë dhe përparësitë. Pyetjet hulumtuese që janë parashtruar për këtë
hulumtim janë:
1. Çka është procesi i digjitalizimit të mediave dhe si realizohet?
2. Çfarë është transmetimi digjital?
3. Cilat janë përparësitë dhe mangësitë e tij?
4. Çfarë sfida has ky proces?
5. Si e atakon jetën tonë sociale/personale procesi i digjitalizimit të mediave?
Pasi janë marrë të dhënat për pyetjet e lartshënuara dhe jemi familjarizuar me procesin e
digjitalizimit të mediave në tërësi, është zhvilluar një rast i studimit në vendin tonë në,
Republikën e Kosovës, duke e ditur që ky proces në mediat kosovare është ende në fillime e
tij. Hulumtimin për rastin e studimit janë të bazuara në këto pyetje;
1. Si qëndron procesi i digjitalizimit në mediat kosovare?
2. Çfarë trende dhe rekomandime ndjekin?
3. Kush i menaxhon frekuencat e shtetit të Kosovës?
4. Çfarë janë multipleksët dhe a ka televizione të licencuara për to?
5. Çfarë ka ndërmarrë Komisioni i Mediave të pa Varura për këtë proces?
6. Çfarë sfida po hasë shteti i Kosovës për ta realizuar këtë proces?
7. Çfarë ndodhi në Konventën e Gjenevës dhe pse Kosova mbeti jashtë saje?
8. Çfarë përfiton shteti i Kosovës nëse arrin të ketë shtrirje totale të digjitalizimit?
Duke u bazuar në pyetjet hulumtuese të fillimit të punimit ,është arritur që të kuptohet procesi
i digjitalizimit në thelb.
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Prezantimi i rezultateve
Rezultatet nga observimi
Si qëndron procesi i digjitalizimit në mediat kosovare?
Procesi i digjitalizimit në Mediat Kosovare, nuk është që ka pësuar ndonjë zhvillim, kjo për
shkak të shumë arsyeve dhe pengesave, por pengesa kryesore është mos angazhimi i Qeverisë
në këtë proces dhe ndalesa nga KPM për televizionet që kanë investuar në digjitalizim
vetanak.
Çfarë trende dhe rekomandime ndjekin?
Trendët dhe rekomandimet që ndjekin televizionet tona bazohen kryesisht ne trendët që i
ndjekin Mediumet Ballkanike mirëpo, kalimi digjital dhe ndarja digjitale janë koncepte të
lidhura në këto trendë. Kalimi digjital ndodh kur nga televizioni analog, transmetimi i
sinjaleve konvertohet dhe zëvendësohet nga një televizion digjital. Sinjalet digjitale nuk janë
domosdoshmërish më të mira se sinjalet analoge për incizim ose transmetim në termat e
përgjigjes së frekuencës, signal to noise ose, ratio apo rangim dinamik. Transmetimi digjital
kërkon më pak hapësirë se sa nevojitet për sistemin analog të transmetimit. Në Kosovë,
përpos portaleve dhe disa kanaleve HD, nuk është bërë ende ndonjë përparim në fushën e
digjitalizimit. Radio televizioni 21 dhe KTV , kanë blerë pajisjet dhe e kanë trajnuar komplet
stafin për evoluimin e ri, mirëpo Komisioni i pavarur i mediave ju ka ndaluar punën duke
mos i lejuar që të zhvillohen në këtë aspekt.
Kush i menaxhon frekuencat e shtetit të Kosovës?
Frekuencat e Shtetit të Kosovës Menaxhohen nga Qeveria edhe pse ende nuk është bërë
ndonjë ndarje e tyre për procesin e digjitalizimit.
Rezultatet nga literatura
Çka është procesi i digjitalizimit të mediave dhe si realizohet?
Digjitalizimi është një ndër inovacionet më te mençura, funksionale dhe të dobishme që e ka
shpikur njerëzimi për lehtësimin e jetës tonë duke e involvuar faktorin teknologjik.
Konvertimi i të dhënave qofshin ato fotografi, tekste, video apo audio, si të dhëna të
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proceduara në kompjuter, është vetë procesi i digjitalizimit .Me anë të këtij konvertimi e
bëhet shumë më të lehtë qasjen, fjalimin dhe procedimi i tyre.
Për Teknologjitë e reja, është e domosdoshme që të zbatohen së bashku me avancimin e tyre.
Në këtë rast duhet të avancohet edhe digjitalizimi i të dhënave që ato do të procedojnë. Kalimi
nga sinjali analog në sinjal digjital paraqet digjitalizimin e mediave. Për tu digjitalizuar
mediat nevojitet makineri e re, staf teknik i specializuar dhe frekuenca adekuate.
Çdo kush që ka qenë më shumë se një herë në mediumet të mediave, mund të ketë vërejtur
ndryshimin drastik që ka pësuar kjo industri ndër vite. Transmetimi digjital i adaptuar
shkallë- shkallë ofron shumë më tepër përparësi për media , kur krahasohet me atë të
teknologjisë analoge. Më anë të digjitalizimit përfitojmë fotografitë dhe zërimin më cilësor,
pastaj aplikohet edhe një numër më i madh programesh ,si dhe krijohen mundësi për zgjedhje
të programit, lehtësim i përdorimit nga persona me nevoja të veçanta etj.
Çfarë është transmetimi digjital?
Transmetimi digjital është kalimi i transmetimit analog në atë digjital. Transmetimi digjital
kërkon më pak hapësirë se sa nevojitet për sistemin analog të transmetimit dhe shumë më
shpejtë dhe mirë shpërndahet sinjali.
Cilat janë përparësitë dhe mangësitë e tij ?
Përparësitë e transmetimit digjital janë shumë të mëdha , duke filluar nga teknologjitë e reja,
transmetimi i shpejtë i sinjalit, shpërndarja e lajmit, marketingu digjitalet, ndërsa mangësitë
i hasim tek e drejta e autorit, plagjiatura, lajmet e rrejshme, etj.
Çfarë sfida has ky proces?
Sfidat që hasë ky proces janë shumë të mëdha, duke filluar nga nevoja që të nderohen të
gjitha makineritë për shndërrimin e sinjalit analog në digjital, trajnimi i stafit teknik adekuat
për përdorimin e këtyre makinerive, rrjetet sociale të cilat nuk ofrojnë siguri për shpërndarjen
e lajmit, e drejta e autorit si dhe kërcënimi i të drejtës njerëzore nga lajmet e rrejshme.
Si e atakon jetën tonë sociale/personale procesi i digjitalizimit të mediave?
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Procesi i digjitalizimit të mediave ka anët negative dhe pozitive në jetën sociale/personale.
Ku si anë negative dhe pozitiv mund të cilësohet që sot është më e lehtë që ti qasemi një lajmi
apo ndonjë kurioziteti personal, për shkak të shpërndarjes së shpejtë të informacionit, falë
mediave digjitale. Ky fenomen ka krijuar një lloj varshmërie për shumë njerëz , duke i marrë
të dhënat e përpunuara në mënyrë të gatshme dhe pa i hulumtuar. Ky pasivitet , përpos që
ndikon në shëndetin sociale mental , ndikon po ashtu edhe në shëndetin fizik. Po ashtu,
digjitalizimi i mediave me krijim

e varshmërisë për shkak të shërbimit të shpejtë të

informatave të nevojshme , ka krijuar edhe një debat global lidhur me shëndetin mental. Sipas
psikologëve, mediat digjitale kanë rritur nevojën e njerëzve për t’i vizituar psikologët.
Ndërësa si anë pozitive mund të themi se është shpërndarja e shpejtë e lajmit, njerëzit janë
shumë të informuar dhe shpejtë mund të qasen në informatat që ata dëshirojnë.
Rezultatet nga intervista
Çfarë janë multipleksët dhe a ka televizione të licencuara për to?
Termi Multipleks DVB-T2 është shkurtim për Digital Video Generation Broad Casting
second Trestrial, është shtrirja standarde televizive DVB-T, lëshuar nga DVB për transmetim
të transmetuesit për transmetim digjital tokësor. “Operatori i multipleksit” si ofrues i
shërbimit, licencohet për të instaluar dhe operuar me multipleksin digjital tokësor televiziv.
Operatori i multipleksit, si ofrues i shërbimit, është i licencuar nga KPM-ja që të mundësojë
dhe të operojë me procedimin e sinjaleve audio vizuale për transmetim digjital tokësor.
Sinjali i prodhuar nga ofruesi i përmbajtjes paraqet një burim sinjali digjital në hyrje të
multipleksit. Multipleksi i pranon përmbajtjet programore audio vizuale në formë digjitale
dhe e shumëfishon (mikson në multipleks) me burimet e tjera të sinjaleve, në mënyrë që të
krijohet sinjali digjital i shumëfishuar ( i multipleksuar).
Çfarë ka ndërmarrë Komisioni i Mediave të pa Varura për këtë proces?
Sipas KPM , rrjetet analoge televiziv tokësor duhet të kalojnë në teknologjinë digjitale,
përmes së cilës do të ndryshojë edhe mënyra sipas së cilës shikuesit i pranojnë shërbimet e
mediave audio-vizualë në të ardhmen. Nga rezultatet e Marrëveshjes RRC-06 territorit të
Republikës së Kosovës i janë caktuar vetëm 8 kanale (Multipleks/MUX) dhe 2 pika
transmetimi, duke e lënë pothuajse gjysmën e territorit të Republikës së Kosovës jashtë

30

mbulimit me sinjal televiziv tokësor digjital. Plani i vitit 2006 është modifikuar për të
siguruar mbulim të plotë për gjithë territorin e Republikës së Kosovës dhe është parashtruar
si i tillë në Strategjinë për kalim në transmetim digjital nga KPM në vitin 2017 Kosova nuk
është ende anëtare e ITU-së , për këtë arsye është kërkuar nga Qeveria e Republikës së
Kosovës, që të negociojë me Unionin Ndërkombëtar te Telekomunikimit, që edhe shtetit
tonë t’i lejohet shtrirja komplete teritoritoriale në digjitalizim dhe të koordinohet me vendet
fqinje për transmetim digjital tokësor televiziv në nivel regjional. Në procesin e kalimit në
transmetim digjital duhet të jenë të përfshirë shumë palë si: qeveria me institucionet e saj
përbërëse, rregullatori i mediave, ofruesit e shërbimeve audio-vizuele, si dhe qytetarët me
qëllim të realizimit të suksesshëm të kësaj strategjie kombëtare.
Çfarë sfida po hasë shteti i Kosovës për ta realizuar këtë proces?
Sfidat që shteti i Kosovës po i ka për realizimin e këtij procesi janë shumë të mëdha, fillimisht
përjashtimi nga Konventa e Gjenevës ku frekuencat e Kosovës u ndanë për shtetin fqinjë,
pastaj mos lejimi i vazhdimësisë të procesit të digjitalizimit vetanak që kanë marrë radio
televizionet RTK, 21, dhe KTV. Mos bashkëpunimi me qeverinë dhe mos hyrja e Kosovës
në ITU.
Çfarë ndodhi në Konventën e Gjenevës dhe pse Kosova mbeti jashtë saje?
Në konventën e Gjenevës u vendos që frekuencat e Kosovës ti marrë shteti i Serbisë, kjo për
shkaqe jo stabile politike që Kosova kishte në atë kohë.
Çfarë përfiton shteti i Kosovës nëse arrin të ketë shtrirje totale të digjitalizimit?
Shtrirja totale e digjitalizimit në shtetin e Kosovës duke e ditur që transmetimi digjital ofron
shumë më tepër përparësi, krahasuar me teknologjinë analoge të transmetimit , Kosova do ti
kishte frekuencat e sajë si asete dhe transmetim shumë më të shpejtë të sinjalit. Ku me anë të
transmetimit digjital fotografimi dhe zërimi janë më cilësor, ka numër më të madh të
programeve për shikuesit, mundësi për të zgjedhur programin dhe lehtësi për personat me
dëgjim dhe të pamur të dobët për të përcjellë programet televizive.
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6. KONKLUZIONE DHE REKOMANDIME

Konkluzionet e nxjerra nga ky punim janë:
Duke e ditur që procesi i digjitalizimit është kalimi i transmetimit analog në atë digjital ,
procesi i digjitalizimit të mediave në Kosovë kuptohet nga drejtuesit menaxherial dhe teknik,
por nuk realizohet sipas standardeve. Përparësitë dhe sfidat që ky proces ka janë shumë të
mëdha , pasi që është një evoluim i një epoke të re mediale. Një nderë sfidat kryesore për
këtë proces është sigurimi i makinerive adekuate dhe stafit teknik për realizimin e tij, mirëpo
pas kalimit të këtyre sfidave, përparësitë e këtij transformimi janë shumë të
mëdha ;Shpejtësia e sinjalit , kanale më të zgjeruara , zgjidhje e kanaleve, kosto më e ulët për
transmetim, cilësi më e mirë fotografike, zërim më i mirë, etj.
Procesi i digjitalizimit ka qenë sfidues për Kosovën pasi që, problemet politike dhe lufta kanë
bërë që frekuencat e Kosovës ti marrë Serbia ne Konventën e Gjenevës, mirëpo në kohën e
sotme problemi kryesorë për shtrirje të plotë digjitale ne Kosovë qëndron te mos
bashkëpunimi i KPM-së dhe Qeverisë së Kosovës. Edhe pse KPM-ja ka bërë dy strategji për
Qeverinë në 2016 dhe 2017 për shtrirjen e plotë digjitale, tenderi për multipleksë që është
ndarë në dy kanale, nuk është fituar nga asnjë televizion Kosovarë , përpos Radio Televizionit
Shtetëror të Kosovës RTK, të cilit i ka takuar një multipleks pa tender, por për shkak të
mungesës së fondeve dhe mos mbështetjes nga qeveria nuk është realizuar procesi i
digjitalizimit. Investimi vetanak i dy televizorëve KTV dhe RTV 21, ka qenë shumë i qëlluar
dhe në testime shumë efikas, mirëpo urdhërimi nga KPM-ja për ndalim të menjëhershëm të
transmetimit ka bërë që këto dy televizione të dëmtohen shumë financiarisht dhe të demotivohen. Duke e ditur që teknologjia çdo ditë pëson ndryshime të mëdha, makineritë që
janë investuar për këtë proces dita e ditës po zhvlerësohen, fenomen që po shkakton panik
për dy televizionet që kanë investuar. Populli i Kosovës platformën digjitale e blenë si
shërbim nga Shqipëria (shembull Digitalb).
Gjithashtu si çështje e rëndësishme është që Kosova të bëhet anëtare ITU-së, sepse
anëtarësimi në Internacional Telecomunication Union do të ishte një hap shumë i madh për
Kosovën drejtë shtrirjes së plotë digjitale në territoret e sajë.
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